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Komplementarnoæ dzia³añ rodziny i spo³eczeñstwa w wychowaniu
Complementary Actions of the Family and Community towards Upbringing
Rodzina i spo³eczeñstwo, po³¹czone ze sob¹ ¿ywotnymi i organicznymi wiêzami, uzupe³niaj¹
siê w funkcji obrony i rozwoju dobra wszystkich ludzi i ka¿dego cz³owieka
Karta Praw Rodziny (Wstêp)
WPROWADZENIE
Na potrzebê wychowania wskazuj¹ wszyscy, którym le¿y na sercu dobro
m³odego cz³owieka, jak równie¿ dobro ca³ych spo³eczeñstw. G³ówna trudnoæ
tego zadania polega na tym, ¿e realizuje siê je zawsze w nowych, wspó³czesnych
uwarunkowaniach. Dzia³ania, które by³y skuteczne jeszcze nie tak dawno, dzi
staj¹ siê nieefektywne.
Istnieje wiele ró¿nych podejæ do problemu wychowania, w szczególnoci
wychowania m³odego cz³owieka, od bardzo restrykcyjnego realizowanego w for-
mie nakazów i zakazów, a¿ po tak zwane wychowanie bezstresowe, w którym
odrzuca siê jakiekolwiek formy wymagañ i nacisku. Jak to zwykle bywa, oba te
skrajne podejcia nie daj¹ spodziewanych sukcesów, a w³aciwe rozwi¹zanie tkwi
w znalezieniu stosownych proporcji miêdzy jednym podejciem a drugim. Pro-
porcje te wyznacza jasno postawiony cel wychowania. W prezentowanym ujêciu
wychowanie bêdziemy traktowaæ jako proces kszta³towania osoby do pe³ni cz³o-
wieczeñstwa. Zgodnie z tym wychowanie nale¿y rozumieæ cile w kategoriach
personalistycznych (personalizmu wychowawczego). Najwa¿niejsz¹ spraw¹ bê-
dzie wiêc w nim zatem relacja osobowa wychowanka i wychowawcy. Taka rela-
cja wskazuje na obustronne oddzia³ywanie. W sposób jednoznaczny uj¹³ to b³.




chowanie jest wiêc przede wszystkim obdarzaniem cz³owieczeñstwem  obda-
rzaniem dwustronnym1. Odnosz¹c wychowanie do szerszego kontekstu zadañ
rodziny i spo³eczeñstwa, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wchodzi ono, obok rodzicielstwa,
w zakres s³u¿by ¿yciu2. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e wychowanie jest koniecznym
procesem i g³ówna odpowiedzialnoæ za jego realizacjê spoczywa na rodzinie
i spo³eczeñstwie.
Ka¿de wychowanie wymaga okrelenia celu oraz systemu wartoci, na któ-
rym bêdzie oparte. Przedstawione powy¿ej podejcie, okrelane mianem perso-
nalizmu wychowawczego, przyjmuje, ¿e cz³owiek jest podmiotem wychowania,
a jego godnoæ stanowi g³ówn¹ wartoæ. Przynale¿y ona ka¿dej osobie ludzkiej
i jest niezbywalna. Miar¹ godnoci cz³owieka jest wolnoæ, zatem cz³owiek nie
mo¿e byæ przedmiotem u¿ycia innego cz³owieka, niezale¿nie od jego stanu fi-
zycznego czy duchowego. Uznanie godnoci cz³owieka za naczeln¹ wartoæ za-
pisane jest w wielu dokumentach miêdzynarodowych3. Zwi¹zane s¹ z ni¹ trzy
g³ówne wartoci: dobro, prawda i piêkno. Czêsto okrela siê je mianem wartoci
uniwersalnych, czyli mo¿liwych do zaakceptowania przez wszystkich. Istota
sprawy tkwi jednak w rozumieniu tych pojêæ. I tak na przyk³ad dobro mo¿e byæ
widziane z ró¿nej perspektywy: co, co jest dobre dla mnie, niekoniecznie musi
byæ dobrem dla innych. Podobnie rzecz ma siê z piêknem, gdy¿ odbiór rzeczy,
zjawiska, postawy, mo¿e byæ bardzo indywidualny. Wydaje siê, ¿e pojêcie praw-
dy stanowi pewien klucz do oceny dobra i piêkna. Czêsto mówimy: prawdziwe
dobro czy prawdziwe piêkno, co oznacza, ¿e spotykamy siê równie¿ z negatyw-
nym odbiorem tych pojêæ. Codzienne ¿ycie pokazuje jednak, ¿e w kwestii oceny
prawdy tak¿e pojawiaj¹ siê sytuacje dwuznaczne. Spotykamy siê przecie¿ z ha-
s³em: ka¿dy ma swoj¹ prawdê. Oznacza to, ¿e tym wzglêdzie nie mo¿na liczyæ
na pe³n¹ jednoznacznoæ. Zbudowany na tych wartociach system nie jest w sta-
nie sam siebie uwierzytelniæ, konieczne jest zewnêtrzne kryterium pozwalaj¹ce
dostrzec ich istotê, a tym samym umo¿liwiæ ocenê autentycznoci pojêæ dobra,
prawdy i piêkna. Pedagogika chrzecijañska wskazuje tu na Mi³oæ jako wartoæ,
która nadaje sens wymienionym wy¿ej wartociom. Upraszczaj¹c sprawê, mo¿-
na powiedzieæ, ¿e w imiê mi³oci warto byæ dobrym, warto g³osiæ prawdê i pie-
lêgnowaæ piêkno. Tak rozumiany system wartoci jest narzêdziem kszta³towania
cz³owieka do pe³ni cz³owieczeñstwa, tym bardziej, ¿e w³anie mi³oæ stanowi
najbardziej g³êbokie pragnienie cz³owieka.
Wyjanienia wymaga u¿yte w tytule pojêcie komplementarnoci. Znaczenie
³aciñskiego s³owa: completa uzupe³nienie, dope³nienie, zwraca uwagê na ca³o-
ciowe ujêcie dzia³añ wychowawczych. Zawiera siê w tym sformu³owaniu z jed-
1 Jan Pawe³ II, List do rodzin, Rzym 1994, a. 16.
2 Ten¿e, Familiaris consortio (dalej FC), Rzym 1983, a. 17.
3 Miêdzy innymi: Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, ONZ.
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nej strony koniecznoæ rozró¿nienia dzia³añ, a z drugiej d¹¿enie do uzyskania
spójnej ca³oci. Komplementarnoæ dzia³añ wychowawczych nale¿y kojarzyæ
z integralnoci¹ wychowania, która zak³ada wszechstronne oddzia³ywania obej-
muj¹ce wszystkie aspekty cz³owieczeñstwa (fizyczne, emocjonalne, intelektual-
ne, spo³eczne, kulturalne i duchowe). Realizacja tych komplementarnych dzia³añ
wymaga jasnego postawienia g³ównego celu wychowania oraz oparcia tego pro-
cesu na spójnym systemie wartoci. Przedstawione wy¿ej uwagi na temat celu
oraz systemu wartoci w pe³ni koresponduj¹ z przywo³anym pojêciem komple-
mentarnoci. Odnosz¹c pojêcie komplementarnoci dzia³añ do procesu wycho-
wania, mo¿na uznaæ, ¿e dotyczy ono celu wychowania, treci wychowawczych,
form oraz metod wychowawczych.
WSPÓ£CZESNE RODOWISKO WYCHOWAWCZE
Wychowanie odbywa siê w tu i teraz, zatem istotne s¹ wspó³czesne uwa-
runkowania tego procesu. O ile pryncypia wychowania s¹ niezmienne (cele
i system wartoci), o tyle formy i metody zmieniaj¹ siê wskutek nowych uwa-
runkowañ, ograniczeñ i wyzwañ, które wczeniej nie wystêpowa³y lub wywiera-
³y minimalny wp³yw na ca³y proces. Czêsto te zmiany s¹ tak du¿e i nag³e, ¿e po-
jawia siê obawa, czy wspó³czenie wychowanie jest w ogóle mo¿liwe. Problemy
te podejmuje papie¿ Benedykt XVI w licie skierowanym do rzymskich diecezji,
w którym wskazuje na piln¹ potrzebê podjêcia trudu wychowania. Zwraca w nim
uwagê na fakt, ¿e obecne trudnoci nie wynikaj¹ tylko z „osobistej odpowiedzial-
noci doros³ych czy m³odzie¿y, lecz tak¿e powszechnie panuj¹cego klimatu,
mentalnoci i rodzaju kultury, które prowadz¹ do zw¹tpienia w wartoæ osoby
ludzkiej, w znaczenie prawdy i dobra, a w ostatecznym rozrachunku w dobro
¿ycia”4. Jako podstawowy warunek autentycznego wychowania uznaje papie¿
„bliskoæ i zaufanie, które rodzi mi³oæ”. Paradoksalnie wydaje siê, ¿e wspó³czes-
ny cz³owiek oddala siê od drugiego cz³owieka mimo wszechobecnych mediów
daj¹cych w zasadzie nieograniczone mo¿liwoci komunikacji: powszechnej do-
stêpnoci telefonii komórkowej, komunikacji internetowej, w tym równie¿ sate-
litarnej, które pozwalaj¹ na nawi¹zanie kontaktu w ka¿dej chwili i w ka¿dym
miejscu.
Zwróæmy zatem uwagê na najbardziej istotne uwarunkowania procesu wy-
chowania. Spróbujmy odpowiedzieæ na dwa zasadnicze pytania:
1) kto wychowuje?
2) czy dzia³ania wychowawcze s¹ komplementarne?
4 Benedykt XVI, List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania, Rzym 2008 (ró-
d³o: www.opoka.org.pl).
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Na podstawie badañ oraz obserwacji otoczenia mo¿na wskazaæ na g³ówne
rodowiska (instytucje) maj¹ce wp³yw na proces kszta³towania m³odego cz³owie-
ka. S¹ to, w kolejnoci si³y oddzia³ywania: media (TV, internet, filmy, prasa),
grupa rówienicza, rodzina, szko³a i Koció³ oraz inne instytucje spo³eczne (or-
ganizacje m³odzie¿owe, samorz¹d lokalny).
Wychowawcy i rodzice zgodnie podkrelaj¹ bardzo silny wp³yw mediów na
m³odego cz³owieka. Oddzia³ywanie to jest niezwykle silne, g³ównie ze wzglêdu
na atrakcyjn¹ dla m³odego cz³owieka formê przekazu (obraz, muzykê, dodatko-
we wra¿enia). Przekaz ten jednak jest najczêciej podporz¹dkowany celom utyli-
tarnym i komercyjnym kszta³towanym przez okrelone grupy spo³eczne. Niestety,
wp³yw rodziców na przekazy medialne jest znikomy. Próby zmiany programów
telewizyjnych w kierunku pozytywnych przekazów, zawieraj¹cych w³aciwe treci
wychowawcze, wymagaj¹ czêsto dzia³añ akcyjnych w formie protestów, zbiera-
nia podpisów lub uchwa³ poparcia podejmowanych przez organizacje prorodzin-
ne. S¹ na szczêcie równie¿ przyk³ady wykorzystania przekazów medialnych
i reklamowych do propagowania pozytywnych postaw podejmowanych g³ów-
nie przez fundacje i organizacje spo³eczne. W wiêkszoci przypadków wiat
mediów zdecydowanie odszed³ od istotnych zadañ zwi¹zanych ze spo³eczn¹
s³u¿b¹, któr¹ papie¿ Benedykt XVI okreli³ jako poszukiwanie prawdy, by siê
z ni¹ dzieliæ5.
Bardzo istotny wp³yw na wychowanie m³odego cz³owieka (w kolejnoci po
mediach) maj¹ grupy rówienicze, w które siê on anga¿uje. Z psychologicznego
punktu widzenia u m³odego cz³owieka wystêpuje niezwykle silna potrzeba iden-
tyfikacji z grup¹ spo³eczn¹. Poszukiwanie takiej grupy spe³niaj¹cej oczekiwania
m³odego cz³owieka nie zawsze daje pozytywne rezultaty. Czêsto bowiem te ocze-
kiwania pojawiaj¹ siê jako próba uzupe³nienia braków wiêzi w naturalnej wspól-
nocie, jak¹ jest rodzina. Zachwianie wiêzi rodzinnych sk³ania do poszukiwania
innych rodowisk, w których te braki mog¹ byæ zaspokojone. Mimo i¿ zwykle
nie udaje siê spe³niæ oczekiwañ zwi¹zanych z tak¹ grup¹, to jednak stosowane
w niej swoiste prawa nie pozwalaj¹ na swobodne wyjcie i zerwanie z ni¹. Jest
to szczególnie trudne w przypadku uwik³ania w dzia³ania na granicy prawa lub
w sytuacjach uroczystych deklaracji i zobowi¹zañ lojalnoci. Wydaje siê, ¿e ro-
dzice nie zawsze doceniaj¹ znaczenie wp³ywu grupy na rozwój m³odego cz³o-
wieka, a czasem wrêcz go bagatelizuj¹. Dowiadczenie pokazuje, ¿e w wielu
sytuacjach oddzia³ywanie to mo¿e byæ silniejsze od oddzia³ywania mediów. Ro-
dzice i wychowawcy winni uwa¿nie przygl¹daæ siê rodowisku, w jakim przeby-
wa m³ody cz³owiek. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, czy rodowisko, w którym
przebywa m³ody cz³owiek, ma pozytywny czy negatywny wp³yw na jego roz-
5 Ten¿e, Orêdzie na 42 wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu, Rzym 24 stycznia
2008 (ród³o: jw.).
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wój. Pozytywne rodowisko rówienicze stanowi bardzo wa¿ny element sprzyja-
j¹cy kszta³towaniu w³aciwych postaw m³odych.
 Rodzinê wskazuj¹ badania jako na trzecie z kolei rodowisko wychowaw-
cze. Pielêgnowanie wiêzi rodzinnych pozwala na zaspokojenie podstawowych
potrzeb psychicznych cz³owieka, zarówno rodziców, dzieci, jak i osób zwi¹za-
nych z rodzin¹ (pokolenia dziadków i krewnych). Do najwa¿niejszych potrzeb
psychicznych nale¿¹: potrzeba bezpieczeñstwa, wiêzi osobowych oraz ¿ycia
wspólnotowego. Mog¹ byæ one zaspokojone w dobrze funkcjonuj¹cej wspólno-
cie rodzinnej. W przypadku rodziny dysfunkcyjnej pojawia siê próba poszuki-
wania brakuj¹cych potrzeb poza ni¹. rodowisko rodzinne daje równie¿ szanse
na zabezpieczenie podstawowych potrzeb natury bytowej, co nie jest bez zna-
czenia dla m³odego cz³owieka, który nie jest jeszcze przygotowany do pe³nej
samodzielnoci w tym zakresie. Dobrze funkcjonuj¹ca rodzina spe³nia równie¿
niezwykle istotne zadania edukacyjne. Dotyczy to w szczególny sposób edukacji
religijnej, której podstawy rodzice przekazuj¹ dziecku od najm³odszych lat. Ro-
dzina pe³ni tak¿e funkcje w zakresie edukacji kulturalnej i intelektualnej, przed
podjêciem obowi¹zku nauki w szkole. Przedstawione powy¿ej g³ówne zadania
realizowane w rodzinie pozwalaj¹ na sformu³owanie wniosku, ¿e rodzina wycho-
wuje m³odego cz³owieka nie dla siebie, lecz dla spo³eczeñstwa! Jan Pawe³ II uj¹³
to jednoznacznie w adhortacji Familiaris consortio6: „Dlatego rodzina jest pierw-
sz¹ szko³¹ cnót spo³ecznych, potrzebnych wszelkim spo³ecznociom”.
Istotny wp³yw na wychowanie maj¹ szko³a i Koció³. Zadania pierwszej
z tych instytucji w sposób jednoznaczny okrela prawo owiatowe, które wymie-
nia trzy podstawowe jej funkcje: edukacyjn¹, wychowawcz¹ i profilaktyczn¹.
Zwykle wszyscy rodzice zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e g³ówn¹ powinnoci¹ szko-
³y jest nauczanie (funkcja edukacyjna), natomiast nie zawsze pamiêtaj¹, ¿e win-
na one równie¿ wychowywaæ i podejmowaæ okrelone dzia³ania profilaktyczne.
Tak sformu³owane cele szko³y definiuj¹ okrelone wymagania w odniesieniu do
nauczycieli. Ka¿dy z nich, przygotowany do realizacji nauczania w okrelonej
dziedzinie i na okrelonym stopniu edukacji, musi równoczenie byæ wiadom
swojej funkcji wychowawczej. Wpajaj¹c uczniom wiedzê, równoczenie kszta³-
tuje ich osobowoæ, niekoniecznie poprzez podejmowanie szczególnych tema-
tów wychowawczych. W ka¿dym szczegó³owym przedmiocie wystêpuj¹ elementy,
które mo¿na wykorzystaæ jako przyk³ady czy odniesienia do spraw ogólniej-
szych, istotnych, zwi¹zanych z wychowaniem. Szko³a realizuje funkcjê wycho-
wawcz¹ równie¿ poprzez katechezê oraz przedmiot wychowanie do ¿ycia
w rodzinie. Wszystkie te ró¿norodne formy oddzia³ywania na m³odego cz³owie-
ka wymagaj¹ spe³nienia warunku komplementarnoci. Ustawa owiatowa nak³a-
da na dyrekcjê szko³y obowi¹zek opracowania programu wychowawczego oraz
6 FC, a. 36.
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szkolnego programu profilaktyki. Powstaje on wspólnym wysi³kiem grona peda-
gogicznego oraz reprezentacji rodziców. Stanowi zatem swoist¹ deklaracjê na-
uczycieli-wychowawców w zakresie istotnych wartoci wychowawczych, a tym
samym jest wizytówk¹ wychowawcz¹ szko³y, rozró¿nialn¹ dla rodziców. Warto
przy tej okazji zwróciæ uwagê na szkolny program profilaktyki. Wa¿nym jego
elementem jest podejmowanie dzia³añ w zakresie wczesnego zapobiegania ryzy-
kownym i niew³aciwym zachowaniom uczniów. Prawid³owo opracowany pro-
gram profilaktyki winien uwzglêdniaæ aktualne problemy spo³ecznoci uczniów
oraz odnosiæ siê do zagro¿eñ zwi¹zanych ze specyfik¹ rodowiska, w którym
dzia³a dana szko³a. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e nie mo¿e on mieæ charakteru
terapeutycznego, poniewa¿ takie zadania nale¿¹ do wyspecjalizowanych placó-
wek. Szko³a nie jest miejscem realizacji terapii i w przypadku wyst¹pienia wiêk-
szych zagro¿eñ wychowawczych w odniesieniu do grupy zagro¿onych osób na-
le¿y zastosowaæ w³aciwe rodki, uwzglêdniaj¹c równie¿ dobro pozosta³ych
uczniów. Podejmowane przez szko³ê dzia³ania wychowawcze i profilaktyczne
musz¹ byæ spójne, zgodne z przyjêtym w szkole systemem wychowawczym.
Istotn¹ rolê w procesie wychowania pe³ni katecheza szkolna. Ze swej natury po-
dejmuje zagadnienia szersze, wykraczaj¹ce poza wiedzê przedmiotow¹, dotycz¹-
ce odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne: kim jest cz³owiek, sk¹d
pochodzi i dok¹d zmierza? Indywidualna odpowied na tego typu pytania zmie-
rza do wyboru wiatopogl¹du i podejmowana jest w wy¿szych etapach edukacji
(przede wszystkim na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym).
Szczególne zadania w zakresie wychowania ma do spe³nienia Koció³. S¹
one cile zwi¹zane z katechez¹ i winny stanowiæ jej uzupe³nienie. O ile bowiem
katecheza umo¿liwia przekaz wiedzy religijnej i kszta³towanie systemu wartoci,
o tyle duszpasterstwo parafialne winno prowadziæ do nawi¹zania osobowej wiê-
zi z Bogiem. W zakresie wychowania mo¿liwe jest jednoznaczne ukierunkowa-
nie tego procesu na wychowanie do mi³oci jako najwa¿niejszego zadania chrze-
cijanina. W duszpasterstwie parafialnym chodzi jeszcze o dowiadczenie
wspólnoty ludu Bo¿ego.
Dzia³ania wychowawcze podejmuj¹ równie¿ ró¿ne instytucje i organizacje
spo³eczne. Instytucjonalne formy oddzia³ywañ wychowawczych s¹ podejmowa-
ne szczególnie przez samorz¹dy ni¿szych szczebli poprzez kszta³towanie polity-
ki lokalnej daj¹cej wsparcie rodzinie, poprzez akcje promuj¹ce pozytywne po-
stawy spo³eczne oraz finansowe wsparcie dzia³añ organizacji m³odzie¿owych
i sportowych propaguj¹cych zachowania prozdrowotne i prospo³eczne. Wiele or-
ganizacji m³odzie¿owych podejmuje statutow¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹ (np.
harcerstwo) ukierunkowan¹ na wra¿liwoæ na drugiego cz³owieka i gotowoæ
pomocy drugiemu cz³owiekowi.
Podsumowuj¹c ten krótki ogl¹d podmiotów wychowawczych oraz podejmo-
wanych przez nie dzia³añ, mo¿na stwierdziæ, ¿e w procesie wychowania uczest-
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nicz¹ wszyscy. Ka¿dy bowiem cz³owiek poprzez swoje zachowanie wp³ywa na
postawy m³odych ludzi, którzy s¹ uwa¿nymi i bardzo krytycznymi obserwatora-
mi zachowañ doros³ych.
HIERARCHIA PODMIOTÓW WYCHOWUJ¥CYCH
Z³o¿one rodowisko wychowawcze wymaga jednoznacznego uporz¹dkowa-
nia hierarchii wszystkich podmiotów uczestnicz¹cych w procesie wychowania.
Najwy¿szej rangi dokumenty Kocio³a uznaj¹ rodzinê za pierwsz¹ i najwa¿niej-
sz¹ wspólnotê wychowuj¹c¹7. Pierwszorzêdne prawo rodziców do wychowania
akceptowane jest przez wszystkie znacz¹ce dokumenty miêdzynarodowe8. Pozy-
cja rodziny w zakresie wychowania okrelana jest w koncepcji tzw. zasady po-
mocniczoci, zwanej czasem zasad¹ subsydiarnoci. W znaczeniu ogólnym re-
gu³a ta precyzuje pozycjê g³ównego uczestnika procesu, dopuszczaj¹c ingerencjê
innych podmiotów jedynie w sytuacji koniecznej, np. braku g³ównego podmiotu
lub powa¿nych zaniedbañ w wywi¹zywaniu siê z obowi¹zków. Odnosz¹c zasadê
pomocniczoci wprost do procesu wychowania, nale¿y uznaæ, ¿e ingerencja in-
nych podmiotów wychowuj¹cych mo¿e mieæ miejsce w przypadku braku rodzi-
ców (sieroctwa) lub niew³aciwego wywi¹zywania siê rodziców z obowi¹zków
wychowawczych. Upowa¿nia ona równie¿ rodziców do korzystania z pomocy
innych instytucji wychowawczych (np. szko³y, organizacji m³odzie¿owych i sa-
morz¹dowych, itp.), tym bardziej ¿e wspieranie rodziny w procesie wychowania
stanowi jednoznacznie wskazane zadanie instytucji spo³ecznych wszystkich
szczebli. Wówczas uczestnicy procesu wychowania dzia³aj¹ z mandatu rodziców,
za ich zgod¹ lub wrêcz na ich probê. Nie zwalnia to zatem rodziców z odpowie-
dzialnoci za ca³oæ procesu wychowania, a tym samym musi siê ono odbywaæ
przy pe³nej ich wiedzy co do celów, treci i stosowanych metod. Zaproszenie do
wspó³dzia³ania w procesie wychowania mo¿e wynikaæ z ró¿nych przyczyn, czy
to warunków organizacyjnych (charakteru pracy rodziców, koniecznej nieobec-
noci rodziców, niemo¿noci zapewnienia opieki, trudnoci materialnych, itp.),
czy te¿ merytorycznych (braku stosownej wiedzy rodziców niezbêdnej do podjê-
cia specyficznych oddzia³ywañ wychowawczych, uznania koniecznoci specjali-
stycznych dzia³añ). Takie podejcie daje szansê rodzicom na realizacjê procesu
wychowania w sposób integralny, bez przewartociowania jednych elementów
kosztem pomijania innych. Rozdzielenie wybranych zadañ wychowawczych na
poszczególne podmioty wychowuj¹ce mo¿e prowadziæ do pewnej niespójnoci,
7 Deklaracja soborowa o wychowaniu, Gravissimum educationis, Rzym 1965, a. 3; FC, a. 36.
8 Np.: Konwencja o prawach dziecka (ratyfikowana przez Polskê w 1991 r.); Powszechna
Deklaracja Praw Cz³owieka; Europejska Karta Praw i Obowi¹zków Rodziców.
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st¹d te¿ niezbêdna jest ca³ociowa wizja wychowania, któr¹ wybieraj¹ i realizuj¹
rodzice. Nie mo¿e w niej zabrakn¹æ najwa¿niejszych elementów podporz¹dko-
wanych g³ównym celom wychowania i realizowanym w zgodzie z wybranym
systemem wartoci. Wówczas jest szansa zapewnienia komplementarnoci pro-
cesu wychowania, co w praktyce spowoduje, ¿e nie zostanie pominiêta ¿adna
wa¿na sprawa.
ZASADY I FORMY WSPÓ£PRACY
Ka¿da forma wspó³dzia³ania ró¿nych organizmów spo³ecznych wymaga
ustalenia jednoznacznych regu³. Mówi¹c o wspó³pracy rodziców ze szko³¹ i in-
nymi podmiotami wychowuj¹cymi, nale¿y przede wszystkim wykazaæ wolê jej
podjêcia. Wa¿nym ogniwem ³¹cz¹cym wysi³ki rodziców i nauczycieli jest wia-
domoæ, ¿e g³ównym celem procesu wychowania jest nastawienie na dobro wy-
chowanków. Przyjêcie takiego podstawowego za³o¿enia stanowi podstawê do
autentycznego partnerstwa domu i szko³y, przy jednoznacznym uznaniu nadrzêd-
noci roli rodziców w dziele wychowania. Realizacja partnerstwa w tej sferze jest
mo¿liwa pod warunkiem uznania wzajemnej godnoci podmiotów wychowuj¹-
cych. Konsekwencj¹ takiej postawy jest troska rodziców o autorytet nauczycieli,
a z drugiej strony dba³oæ nauczycieli o poszanowanie autorytetu rodziców. Obie
strony musz¹ zdawaæ sobie sprawê, ¿e skutecznoæ oddzia³ywañ wychowaw-
czych zale¿y od wzajemnego zaufania i jednolitego systemu wartoci. Ka¿dy
podmiot procesu wychowania ma do odegrania okrelon¹ rolê wynikaj¹c¹ z funk-
cji, jak¹ pe³ni wobec wychowanka. Integralnoæ wychowania implikuje koniecz-
noæ podejmowania dzia³añ o zró¿nicowanym charakterze, wymagaj¹cych ró¿-
norodnego przygotowania merytorycznego. Niezbêdne jest zatem wzajemne
uzupe³nianie siê zgodnie z zasad¹ komplementarnoci, co oznacza poszukiwanie
w³asnego miejsca w procesie wychowania. Istnieje wiele dzia³añ, które realizuj¹
rodzice w sposób naturalny, wynikaj¹cy z istoty funkcjonowania wspólnoty ro-
dzinnej, a których szko³a nie jest w stanie podj¹æ. Z drugiej strony mo¿na wska-
zaæ zadania  g³ównie w sferze edukacyjnej  którym nie sprostaj¹ rodzice.
Z tych obustronnych wp³ywów powstaje komplementarne dzie³o tylko wówczas,
gdy te dzia³ania nie s¹ wzajemnie sprzeczne, lecz wrêcz maj¹ charakter dope³-
niaj¹cy.
Szko³a rozliczana jest g³ównie z efektów kszta³cenia  to znaczy z przekaza-
nej uczniom wiedzy i umiejêtnoci. Przytoczone zatem wy¿ej dwa pozosta³e jej
zadania: wychowanie i profilaktyka, czêsto traktowane s¹ po macoszemu. Nie
dotyczy to oczywicie wszystkich szkó³. Aspekty wychowawcze maj¹ du¿e zna-
czenie w szko³ach katolickich, w których realizuje siê ten proces zgodnie ze
wiatopogl¹dem katolickim. Rodzice-katolicy, wybieraj¹c tego typu szko³ê, maj¹
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mo¿liwoæ kszta³towania dziecka w zgodzie z w³asnym wiatopogl¹dem. Nieste-
ty, ten wybór nie zawsze jest mo¿liwy w praktyce, poniewa¿ du¿a czêæ tych
szkó³ wymaga wspó³finansowania ze strony rodziców, co dla niezbyt zamo¿nych
osób stanowi istotne ograniczenie.
Wspomniane wczeniej prawa rodziców do decydowania o sposobie wycho-
wania dzieci s¹ zapisane w dokumentach krajowych i miêdzynarodowych, jed-
nak w praktyce czêsto rodzice musz¹ upominaæ siê o ich respektowanie. W osta-
tecznoci maj¹ zawsze prawo odmowy uczestnictwa dziecka w zajêciach, które
– ich zdaniem – s¹ dla niego szkodliwe.
Wiele interesuj¹cych dzia³añ o charakterze wychowawczym podejmowanych
jest przez w³adze lokalne. Realizowane s¹ one g³ównie w sferze kulturalnej
i sportowo-rekreacyjnej. Mimo i¿ podejmowane s¹ z myl¹ o szerokim spektrum
odbiorcy, to trafiaj¹ do ograniczonej grupy uczestników. Bior¹ w nich bowiem
udzia³ najczêciej osoby doceniaj¹ce ich wartoæ. Dotarcie z dzia³aniami o cha-
rakterze wychowawczym do osób z tzw. grupy ryzyka jest rzecz¹ bardzo trudn¹.
Mo¿na wykazaæ ekonomiczne uzasadnienie podejmowania przez w³adze lokalne
problematyki wychowawczej. Aktywnoæ lokalnej spo³ecznoci w tym zakresie
mo¿e skutecznie zmniejszyæ rozmiary patologii spo³ecznych, takich jak: alkoho-
lizm, narkomania, przestêpczoæ, niszczenie mienia spo³ecznego, a wiêc zwiêk-
szyæ bezpieczeñstwo mieszkañców, itp. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ca³ociowy
bilans dzia³añ podejmowanych w zakresie wychowania bêdzie pozytywny. Nie-
stety, ich efekty mog¹ byæ widoczne dopiero w d³ugim czasie, co oznacza, ¿e nie
da siê ich zbilansowaæ w okresie kadencji w³adz, które je podejmuj¹. Skutki od-
dzia³ywañ wychowawczych w³adz lokalnych (lub ich brak!) bêd¹ obserwowane
przez kolejn¹ ekipê. Rozpatruj¹c wartoæ wychowania w szerszym kontekcie
spo³ecznoci pañstwa, nale¿y podkreliæ wp³yw wychowania na dobrobyt i bez-
pieczeñstwo9. Wartoæ dobrego wychowania dla ca³ego narodu i pañstwa wyma-
ga przede wszystkim potraktowania wychowania w domu jako wa¿nego zadania
spo³ecznego, a tym samym uznania matek wychowuj¹cych m³ode pokolenie
w domu za osoby realizuj¹ce wa¿ne zadanie spo³eczne. Tymczasem jak¿e czêsto
s³yszy siê sformu³owanie, ¿e matka niepodejmuj¹ca pracy zawodowej, a wycho-
wuj¹ca dzieci  nie pracuje!? W wielu krajach, w których powa¿nie traktuje siê
politykê prorodzinn¹, matka zajmuj¹ca siê dzieæmi uzyskuje uprawnienia np. do
wiadczeñ emerytalnych z racji podejmowanego trudu wychowania.
9 A. Urbaniak, Wychowanie a dobrobyt i bezpieczeñstwo pañstwa, w: Materia³y Miêdzynaro-




Spo³eczna wartoæ wychowania, a w szczególnoci jego realizacja w rodzi-
nie, przek³ada siê wprost na wskaniki ekonomiczne10. Nagrodê Nobla w 1992
roku w dziedzinie ekonomii otrzyma³ Gary S. Becker za prace na temat kapita³u
ludzkiego. Wskaza³ on na dwa najwa¿niejsze warunki konieczne do tego, aby
mo¿na by³o mówiæ o sukcesie ekonomicznym. S¹ to: wolnoæ i wychowanie
dobrego cz³owieka. Wolnoæ zapewnia rodowisko wszechstronnego dzia³ania,
w tym równie¿ wolnoæ gospodarcz¹ (rynkow¹)11. Natomiast wychowanie dobre-
go cz³owieka jest trwa³¹ inwestycj¹ maj¹c¹ wyrany aspekt ekonomiczny. Wspo-
mniany wy¿ej G.S. Becker przedstawia³ wychowanie jako nieodzowny element
„ekonomicznego tortu”.
Dowiadczenie wielu spo³eczeñstw pokazuje, ¿e troska o wychowanie
zmniejsza rozmiary patologii spo³ecznych oraz poziom tzw. sieroctwa spo³ecz-
nego. Wynika z tego wniosek, ¿e wychowanie winno byæ trosk¹ ca³ego spo³e-
czeñstwa. Powi¹zanie tego procesu z pojêciem sukcesu ekonomicznego wymaga
wskazania warunków trwa³oci inwestycji w wychowanie. £atwo mo¿na za-
uwa¿yæ, ¿e rodzina oparta na sta³ym zwi¹zku kobiety i mê¿czyzny jest najlepsz¹
gwarancj¹ trwa³ej inwestycji. Nie istnieje zatem inna instytucja czy organizacja,
która mog³aby j¹ w tym wzglêdzie zast¹piæ. Równie¿ z tego powodu nale¿y przy-
znaæ rodzinie prymat w zakresie wyboru celu wychowania i systemu wartoci
wychowawczych.
Wychowanie realizowane w rodzinie wspieranej przez inne instytucje powo-
³ane do tego celu winno byæ zawsze wychowaniem dla drugiego cz³owieka. Per-
sonalistyczna wizja wychowania chrzecijañskiego oparta jest na przykazaniu
mi³oci. Stanowi ona dla cz³owieka wartoæ, dziêki której przekracza on siebie
i mo¿e byæ dla kogo drugiego. Z drugiej strony cz³owiek kochany doznaje po-
czucia bezpieczeñstwa. Warunkiem uzyskania takiej harmonijnej struktury jest
spójnoæ procesu wychowania wyra¿ona poprzez komplementarnoæ dzia³añ
wszystkich podmiotów wychowuj¹cych. B³ogos³awiony Jan Pawe³ II wyrazi³ to
dobitnie podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku, zwracaj¹c siê do rodziców
i wychowawców w £owiczu: „Rodzina nie mo¿e pozostaæ sama w tym odpowie-
dzialnym obowi¹zku wychowania. Potrzebuje pomocy i oczekuje jej ze strony
Kocio³a i pañstwa. Chodzi tu nie o wyrêczanie rodziny w jej obowi¹zkach, ale
o harmonijne zjednoczenie wszystkich w tym wielkim zadaniu”12.
10 J. Kropiwnicki, Ekonomiczna rola rodziny, w: Materia³y Miêdzynarodowej Konferencji pt.:
Rodzina, s. 5-14.
11 J.D. Lecaillon, Rodzina ród³em dobrobytu, w: Materia³y Miêdzynarodowej Konferencji pt.:
Rodzina s. 15-32.
12 Jan Pawe³ II, VII Pielgrzymka do Ojczyzny  £owicz, Wyd. Olsztyn, Olsztyn 1999, s. 194.
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ABSTRACT
Upbringing is not merely a mix of activities on the part of the family and social institutions.
Schools as well as different social organisations (especially youth ones) or church institutions
responsible for upbringing activities are obliged to respect the Charter of the Rights of the Family.
According to his document the family is the first and prior community of upbringing. Proper effects
can be obtained only when certain conditions and rules of cooperation concerning all the entities
engaged in the process of upbringing are implemented. It is worthwhile to discuss these rules and
seek new ways of putting them into action.
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